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ABSTRAKT
Ky hulumtim shkencor është mbështetur në Raportin Botëror të Lumturisë, dhe shumica e të
dhënave janë marrë nga ky raport. Variablat e përdorura për t’i shpjeguar arsyjet e arritjes së
satisfaksionit, mirëqenies dhe lumturisë në jetë janë: të hyrat për kokë banori, mbështetja
sociale, pritshmëritë e një jete të shëndetshme, liria për vendimarrje, sjellja bujare dhe niveli
i ulët i korrupsionit në vend.
Punimi aktual fokusohet dhe argumenton se GDP për kokë banori është larg një treguesi të
duhur të mirëqenies njerëzore, dhe se përdorimi i saj i papërshtatshëm mund të rezultojë në
vendime të gabuara të politikave. Punimi ekzaminon qasje të ndryshme për matjen e
mirëqenies subjektive dhe mirëqenies sociale që janë zhvilluar si alternativa të GDP-së. Më
tej diskutohet për lidhjet e këtyre qasjeve me teorinë ekonomike dhe bëhet krahasimi i
progresit të mirëqenies dhe cilësisë se jetës së njerëzve.
Në përfundim sugjerohet që të bëhet zhvendosja e vëmendjes nga matja e rezultatit ekonomik
në matjen e mirëqenies së përgjithshme njerëzore.
Këto sisteme plotësojnë indekin tradicional financiar me grupin e indikatorëve të cilësisë së
jetës, duke u bazuar tek matja e qëndrueshmërisë, mirëqenies sociale dhe asaj subjektive.
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1

HYRJE

Në këtë kapitull do të paraqitet një pamje e përgjithshme në pika të shkurta për punimin dhe
qëllimin e këtij punimi. Me fjalë të tjera, do të paraqitet pyetja hulumtuese për të ilustruar
fokusin kryesor, si dhe rëndësinë e këtij hulumtimi.

Në një ekonomi globale siç kemi në ditët e sotme, të ardhurat nga fenomenet e reja kritike
dhe pabarazia gjinore, nivelet e mëdha të vetëvrasjeve në vendet e zhvilluara, shkatërrimi ose
abuzimi i punës shpesh injorohen dhe nuk konsiderohen si duhet. Këto fakte edhe shumë më
tepër nuk merren parasysh në statistikat e GDP-së. Sidoqoftë, sipas ekonomisë së fundit,
është thelbësore të zbulohen këto mangësi dhe të inkurajohen lëvizje të tilla "Përtej GDP-së"
me qëllim të ndryshimit të mënyrës së performancës së matjes së ekonomisë. Këto mangësi
të GDP-së janë luftë e vërtetë për qytetarët, kështu që është shumë e rëndësishme një matje
e saktë e performancës së përgjithshme të ekonomive nëse kërkohet shfuqizimi i këtyre
problemeve në të ardhmen. Zhvillimi i treguesve alternativë të një situate ekonomike nuk
është një koncept i ri. Shumë prej tyre u krijuan gjatë gjysmës së dytë të shekullit të kaluar.
Megjithëse, përdorimi i saj është rritur në mënyrë eksponenciale në vitet e 90-ta dhe në
shekullin e ri me më shumë tregues të rinj në fushat e mëtejshme.

Në këtë punim do të hulumtohet dhe analizohet një ndër agergatët kryesorë makroekonomik,
GDP dhe GDP per capita, i cili mat zhvillimin dhe rritjen ekonomike të secilit vend dhe
gjithashtu mat edhe mirëqenien apo nivelin e standardit jetësor të një populli. Gjithashtu
aspekt tjetër që do të analizohet është ndikimi i të hyrave për kokë banori tek lumturia e një
vendi, ku rast studimi do të jetë Kosova.
Të dhënat mbi indikatorët e lumturisë janë marrë të gatshme nga Raporti Botëror i Lumturisë,
që pastaj janë analizuar dhe komentuar përmes grafikonëve dhe përmes analizës së
regresionit dhe korrelacionit. Ky raport përqendrohet tek pabarazia e shpërndarjes së
lumturisë. Raporti konsideron jo vetëm lumturinë mesatare të një komuniteti, por edhe
mënyrën e shpërndarjes së saj. Shumica e studimeve për pabarazinë janë përqendruar mbi
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pabarazinë e shpërndarjes së të ardhurave dhe pasurisë. Studimet kanë zbuluar se efektet e
pabarazisë së lumturisë janë zakonisht më të mëdhaja dhe më sistematike sesa efektet e
pabarazisë së të ardhurave. Për shembull socializimi , është zbuluar që zakonisht të jetë më i
ulët në rastin kur pabarazia në të ardhura është në nivel më të lartë, e kjo është e lidhur me
pabarazinë e mirëqenies subjektive.
Një ndër variablat e studiuara është niveli i korrupsionit në vend. Institucionet
qeveritare dhe politikat përcaktojnë etapat në të cilat jetohet jeta. Këto faza ndryshojnë
kryesisht nga një vend në tjetrin, dhe janë ndër faktorët parësor që ndikojnë se sa shumë
njerëzit vlerësojnë cilësinë e jetës së tyre. Në nivelin më bazik, qeverisja e mirë krijon dhe
mirëmban një kornizë institucionale që u mundëson njerëzve të jetojnë më mirë. Në mënyrë
të ngjajshme, shërbimet e mira publike janë ato që përmirësojnë jetën duke përdorur më pak
burime. Cilësia e qeverisë dhe struktura e politikave qeveritare, ndikojnë në përcaktimin e
nivelit të lumturisë. Ndikimi më i madh rrjedh nga cilësia e ofrimit të politikave, përfshirë
kontrollin e korrupsionit. Së fundi, vendet të cilat janë në gjendje t’i zvogëlojnë konfliktet
dhe të arrijnë paqen janë vlerësuar si vende më të lumtura për të jetuar.
Faktorët tjetër të studiuar për t’a përshkruar më mirë arritjen e lumturisë dhe
mirëqenies është faktori social dhe sjellja e bujarisë ndaj të tjerëve. Njerëzit janë një specie
jashtëzakonisht prosociale. Ata sigurojnë më shumë ndihmë për familjen, miqtë dhe të huajt,
edhe në momentin kur ajo kujdesje kushton. Sipas studimeve është vërtetuar, që njerëzit do
të ndihen më të lumtur kur ata ofrojnë ndihmë ndaj të tjerëve. Vullnetarizmi përcaktohet si
ndihmë ndaj një personi tjetër pa pritur ndonje kompensim monetar. Në Raportin e
Lumturisë, të dhënat e korrelacionit tregojnë se ofrimi i ndihmës lidhet me përfitime
emocionale për dhënësin. Hulumtimi ka dokumentuar një lidhje të fortë pozitive midis
vullnetarizmit dhe kënaqësisë mbi jetën duke ndikuar edhe tek zvogëlimi i shkallës së
depresionit. Hulumtimet shtesë sugjerojnë se përfitimet emocionale nga shpenzimet
prosociale janë prezente edhe në vendet ku njerëzit kanë pasur pak ose fare kontakt me
kulturën perëndimore, që nënkupton edhe vendet më të varfëra janë të hapura ndaj
shpenzimeve prosociale.
Sa i përket sjelljes bujare, edhe ky faktor ka marrëdhënie pozitive me lumturinë në
jetë. Njerëzit do të jenë më të gatshëm dhe të lumtur për t’i ndihmuar të tjerët atëherë kur ata
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ndihen të lirë në zgjedhje për të ndihmuar ose jo, kur ata ndihen të lidhur emocionalisht me
personat që i ndihmojnë dhe kur ata vërejnë se ndihmesa e tyre do të përbëjë një ndryshim.
Indikator tjetër shumë i rëndësishem tek mirëqenia dhe standardi jetësor janë edhe
pritshmëritë për një jetë më të shëndetshme. Marrim shembull Shtetet e Bashkuara. Edhe pse
ekonomia amerikane u përmisua pas recesionit të madh të vitit 2009, lumturia tek të rriturit
nuk u përmisua, por pësoi rënie të vazhdueshme që prej vitit 2000. Për më tepër, shumë
indikatorë të mirëqenies së ulët si depresioni, ankthi, ideja e vetëvrasjeve u rritën ndjeshëm
në mesin e adoloshentëve që nga viti 2010. Niveli i ulët i lumturisë dhe problemet lidhur me
shëndetin mendor, duket paradoksale. Sot amerikanët kanë më shumë arsyje se kurrë që të
jenë më të lumtur, duke parë që shkalla e krimit është më ulët ashtu si edhe shkalla e
papunësisë, pastaj të ardhurat për kokë banori janë rritur në mënyrë të qëndrueshme gjatë
dekadave të fundit. Një ndër arsyjet e mirëqenies së ulët është rritja e përdorimit të
teknologjisë. Sasia e kohës që adoloshentët shpenzojnë në rrjete sociale është rritur dukshëm,
ku 95% e tyre kanë qasje në smartphone. Kështu mënyra e socializimit gjatë dekadave të
fundit ka ndryshuar shumë dhe kjo ka efekt negativ tek shëndeti mendor, që drejtpërdrejt
ndikon negativisht edhe tek mirëqenia dhe lumturia.
Në përgjithësi parashikimi i agregatit të mirëqenies së përgjithshme dallon shumë nga
mirëqenia individuale. Kur individët kanë origjinë nga vende të ndryshme, parashikimet e
mirëqenies bazohen në variabla të standardizuara si të ardhurat, vendet e punës, niveli i
arsimit apo edhe shëndeti. Kështu faktorët socio-ekonomik dhe demografik ndikojnë tek
mirëqenia subjektive në mënyra të ndryshme përgjatë vendeve dhe kulturave të ndryshme.

Sa i përket punimit, ai është strukturuar në disa kapituj. Në pjesën e parë është trajtuar hyrja
e punimit ku janë paraqitur informatat e përgjithshme rreth temës së hulumtuar. Në kapitullin
2 trajtohet shqyrtimi i literatures, i cili është i ndarë në disa pjesë që ndihmojnë kuadrin teorik
të të gjithë punimit në mënyrë logjike dhe të kjartë. Literatura e shqyrtuar në këtë pjesë
përfshinë fillimisht agregatin makroekonomik GDP, ndikimin e GDP-së tek mirëqenia dhe
standardi jetësor dhe konceptin dhe teoritë e lumturisë. Deklarimi i problemit të këtij punimi
është paraqitur në kapitullin 3. Në kapitullin me rradhë është paraqitur metodologjia e
përdorur për realizimin e këtij punimi, ku përshkruhet qasja hulumtuese dhe mbeldhja e
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procesimit të të dhënave deri tek analiza e tyre. Analiza dhe rezulatet e fituara nga literatura
e shqyrtuar dhe nga procesimi i të dhënave janë paraqitur tek kapitulli 5. Në kapitullin 6,
kapitullin e fundit janë paraqitur diskutimet dhe konkluzionet, ku është bërë përmbledhja e
të gjithë punimit për të shpjeguar kjartë pyetjen hulumtuese.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Ky kapitull është ndarë në disa pjesë që ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të të gjithë
punimit në mënyrë të qartë dhe logjike, ku është shqyrtuar literatura rreth ekonomiksit,
përkatësisht degës së makroekonomisë, teoritë ekonomike dhe analiza e tyre me një numër të
madh definimesh, analiza, shkrime, debate, etj. Gjithashtu është shqyrtuar literatura rreth
konceptit, teorive të lumturisë dhe është bërë identifikimi i indikatorëve të lumturisë.

Ekonomiksi studion anën ekonomike të jetës shoqërore, sjelljen e agjentëve ekonomikë
(individëd, firmat dhe qeveria) në shoqëri dhe kushtet ekonomike të bashkëveprimit të tyre.
Individëd paraqiten si zotërues të burimeve dhe si konsumatorë. Qeveria (shteti) ka rol
vendimarrës në fushën ekonomike, rol prodhues të drejtpërdrejt të mallrave dhe shërbimeve
dhe rol krijues dhe mbikqyrës të rregullave të ekonomisë së një vendi.
Ekonomiksi përgjithësisht përcaktohet si shkenca që studion alokimin e burimeve të
kufizuara ndaj nevojave konkuruese, të pakufizuara.

Ekonomiksi përbëhet apo ndahet në dy pjesë:
1.

Mikroekonomia- merret me studimin e sjelljes së agjentëve ekonomikë:

konsumatorëve, firmave dhe agjensive qeveritare në masën që veprimtaria e tyre lidhet me
alokimin e burimeve dhe funksionimin e sektorëve të veçantë të ekonomisë.
2.

Makroekonomia- merret me studimin e sjelljes së ekonomisë kombëtare në tërësi,

studimin e agregatëve ekonomikë si: GDP, niveli i papunësisë, niveli i përgjithshëm i
çmimeve dhe inflacioni, etj. Makroekonomia fokusohet dhe analizon dukuri të tilla si, ciklet
e biznesit dhe rritja ekonomike. Kjo degë shpjegon mënyrat në të cilat pjesë të ndryshme të
ekonomisë bashkëveprojnë për të përcaktuar rezultatet, të ardhurat, çmimet dhe punësimin
në tërë ekonominë. Teoria, modelet dhe institucionet makroekonomike parashikojnë
gjithashtu hartimin dhe vlerësimin e politikave monetare dhe fiskale kombëtare. Shumica e
vendeve kanë një bankë qendrore të ngarkuar me hartimin dhe ndjekjen e politikave monetare
për të kontrolluar nivelin e inflacionit duke mbështetur nivele të larta të të ardhurave
kombëtare dhe punësimit.Në mënyrë të ngjajshme, qeveritë kombëtare, dhe në shumë raste
edhe qeveritë e vogla, kanë politikë fiskale. Politikat fiskale financojnë një sërë shërbimesh
5

publike duke përcaktuar buxhetet qeveritare që bëjnë kontrollin e deficiteve dhe borxhit të
qeverisë, ndërsa në të njëjtën kohë kontribuojnë në stabilitet dhe rritje të të ardhurave dhe
punësimit kombëtar. (Mançellari, et al., 2007)

Modelet makroekonomike janë ndërtuar për të na ndihmuar të kuptojmë shkaqet e luhatjeve
në GDP reale, punësim, dhe në nivel të çmimeve. Të kuptuarit e punës së ekonomisë është
thelbësore për hartimin dhe zbatimin e politikave monetare dhe fiskale që kontribuojnë në
stabilitetin ekonomik dhe mbrojnë standardet e jetesës. Në horizonte më të gjata,
makroekonomia kërkon të kuptojë dhe shpjegojë rritjen e GDP-së reale sepse kjo është
thelbësore për të mbrojtur dhe përmirësuar standardet e jetesës ndërsa rritet popullsia. Rritja
gjithashtu rrit aftësinë e ekonomisë për të drejtuar burimet e saj në një gamë më të gjerë
aktivitetesh që mund përfshijnë përmirësime në cilësinë e mallrave dhe shërbimeve të
prodhuara ose ulje të efekteve të rritjes në kushte sociale dhe mjedisore.
2.1

Rritja ekonomike

Për të matur rritjen ekonomike, ekonomistët përdorin të dhëna për brutoproduktin vendor
(GDP), i cili mat të hyrat e përgjithshme të secilit subjekt në ekonomi.
Një ndër teoritë më të përdorura të rritjes ekonomike është Modeli i Solow-it i rritjes. Modeli
i tillë është i dizajnuar për të paraqitur se si ndikojnë kursimi, shtimi i popullsisë dhe progresi
teknologjik tek niveli i outputit të një ekonomie dhe nivelin e rritjes së saj përgjatë kohës.
Rezervat (stoku) e kapitalit janë një determinante kyçe e outputit të ekonomisë, por rezervat
e kapitalit mund të ndryshojnë me kohë, dhe këto do të shpiejnë tek rritja apo rënia
ekonomike. Dy forcat kryesore që ndikojnë tek rezervat e kapitalit janë: investimet dhe
amortizimi. Modeli i Solow-it tregon se norma e kursimit është një determinante kyçe e
rezervave të kapitalit në gjendjen e pandryshuar. Nëse norma e kursimit është e lartë,
ekonomia do të ketë rezerva të mëdha të kapitalit dhe nivel të lartë të outputit. Nëse kjo normë
do të jetë e ulët, atëherë edhe ekonomia do të ketë rezerva të ulëta të kapital dhe njëkohësisht
edhe nivel të ulët të outputit.
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Si përfundim themi se sipas Modelit të Solow-it, nëse qytetarët e një shteti dedikojnë një
pjesë të madhe të të ardhurave kursimit dhe investimeve, atëherë ekonomia e atij shteti do të
ketë rezerva të larta të kapitalit dhe nivel të lartë të të ardhurave në gjendjen e pandryshuar.
Për të përshkruar rritjen e qëndrueshme ekonomike, modeli i Solow-it inkorporon edhe dy
burime tjera të rritjes ekonomike- progresin teknologjik dhe shtimin e popullsisë.
Sa i përket shtimit të popullsisë, sipas këtij modeli, shtetet të cilat kanë normë më të lartë të
shtimit të popullsisë kanë nivele më të ulëta të të hyrave për kokë banori. Në anën tjetër,
shtimi i ulët i popullsisë është i lidhur me nivele të larta të të hyrave për kokë banori.
Progresi teknologjik që paraqet burimin e tretë të rritjes ekonomike, mund të shpie në rritje
të qëndrueshme në outputin për punëtor. Nga ana tjeter, një normë e lartë e kursimeve shpie
në një normë të lartë të rritjes vetem deri sa të arrihet gjendja e pandryshuar. Kur ekonomia
arrinë gjendjen e pandryshuar, norma e rritjes së outputit për punëtor varet nga norma e
progresit teknologjik. Sipas modelit te Solow-it, vetëm progresi teknologjik mund të sqarojë
rritjen e vazhdueshme ekonomike.
Si përfundim mund të themi që rritja ekonomike afatgjate është e vetmja determinante e
rëndësishme e mirëqenies ekonomike të qytetarëve të një vendi. Modeli i Solow-it dhe
modelet e tjera të rritjes endogjene tregojnë se burimet e tilla si: kursimi, shtimi i popullsisë
dhe progresi teknologjik ndërveprojnë në përcaktimin e nivelit të rritjes së standardit jetësor
të një vendi. (Muhaxheri, 2005)
2.2

GDP- Produkti i përgjithshëm

Një ndër konceptet kryesore makroekonomike është produkti i përgjithshëm, i cili cilësohet
si matës agregatë i vlerës së të gjitha produkteve përfundimtare të prodhuara në një ekonomi.
Treguesi i përdorur i produktit të përgjithshëm është GDP (Produkti i Brendshëm Bruto), i
cili paraqet vlerën totale monetare ose të tregut për të gjitha mallrat dhe shërbimet e
përfunduara të prodhuara brenda kufinjve fizikë të një vendi, pavarësisht nëse prodhuesit janë
vendas në atë vend ose entitetet me pronësi të huaj brenda një periudhë të caktuar kohore.
GDP përfshin të gjithë konsumin privat dhe publik, shpenzimet e qeverisë, investimet, shtesat
në inventarë privat, kostot e paguara të ndërtimit dhe bilancin e tregtisë së jashtme (eksportet
shtohen, importet zbriten).
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Sa i përket llogaritjes, GDP zakonisht llogaritet në baza vjetore, por ai mund të llogaritet edhe
në baza tremujore. Në Shtetet e Bashkuara, për shembull, qeveria lëshon një vlerësim vjetor
të GDP-së për çdo tremujor dhe gjithashtu një vlerësim për një vit të tërë.
2.2.1 Historiku i GDP
GDP-ja së pari u përmend në vitin 1937 në një raport në Kongresin e SHBA-së si përgjigjie
ndaj Depresionit të Madh, të konceptuar dhe prezantuar nga një ekonomist në Byron
Kombëtare të Kërkimeve Ekonomike, Simon Kuznets. Në atë kohë, agregati kryesor i matjes
ishte GNP. Pas konferencës së Bretton Woods në 1944, GDP u miratua gjerësisht si mjeti
apo agregati standard për matjen e ekonomive kombëtare, megjithëse SHBA-të vazhduan të
përdorin GNP si masë zyrtare të mirëqenies ekonomike deri në 1991, dhe pas së cilës kaloi
në GDP.
Megjithatë, duke filluar nga vitet '50, disa ekonomistë dhe politikëbërës filluan të vunë në
dyshim GDP-në. Disa vëzhguan një tendencë për të pranuar GDP si një tregues absolut të
suksesit të një kombi, përkundër dështimit të tij për të dhënë llogari dhe të dhëna mbi
shëndetin, lumturinë, barazinë dhe faktorët e tjerë përbërës të mirëqenies dhe standardit
jetesore. Me fjalë të tjera, këta kritikë tërhoqën vëmendjen për një dallim midis përparimit
ekonomik dhe përparimit shoqëror. Sidoqoftë, shumica e autoriteteve, si Arthur Okun, një
ekonomist për Këshillin e Këshilltarëve Ekonomikë të Presidentit Kennedy, besuan se GDP
është një tregues absolut i suksesit ekonomik, duke pretenduar se për çdo rritje të GDP-së
do të kishte një rënie përkatëse të papunësisë.
2.2.2 Matja e GDP- produktit të pergjithshëm
GDP mund të llogaritet përmes tri metodave kryesore. Të gjitha, kur llogariten saktë, duhet
të japin të njëjtën shifër. Këto tri metoda janë:
a.

Qasja e prodhimit

b.

Qasja e shpenzimeve

c.

Qasja e të ardhurave

a.

Qasja e prodhimit: llogaritë GDP-në duke mbledhur vlerën e të gjitha produkteve dhe

shërbimeve përfundimtare të prodhuara në një vend. Treguesi i llogaritur në këtë mënyrë
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quhet, Produkt Kombëtar. Në këtë llogaritje përdoren dy metoda, metoda e transaksionit të
fundit dhe ajo e vlerës së shtuar.
b.

Qasja e shpenzimeve: llogaritë shpenzimet nga subjektet e ndryshme që marrin pjesë

në ekonomi, përmes procesit të blerjes së mallrave dhe shërbimeve përfundimtare. Kjo qasje
mund të llogaritet duke përdorur formulën e mëposhtme:
GDP = C + G + I + NX ose
(konsumi + shpenzimet qeveritare + investimet + eksportet neto).
c.

Qasja e të ardhurave: vlera e GDP-së sipas kësaj qasje, llogaritet si shumë e të gjitha

të ardhurave të të gjithë subjekteve të faktorëve të prodhimit. Treguesi i Të Ardhurave
Kombëtare përfshinë: pagat e punonjësve, të ardhurat rentore të individëve, të ardhurat e
firmave jo aksionare, fitimet korporative, interesin neto, taksat indirekte mbi firmat e
biznesit, të ardhurat e transferuara (të ardhurat nga sigurimet shëndetësore, kompensimet për
papunësinë, bursat studentore, etj).Për arsyje se me të tri mënyrat matet i njëjti agregat, duhet
që treguesit përkatës të jenë të barabavrtë midis tyre si më poshtë: Produkti Kombëtar=
Shpenzimet Kombëtare= Të Ardhurat Kombëtare
(Mançellari, et al., 2007)
2.2.3 Llojet e GDP
•

GDP reale: produkti i brendshëm bruto real është një vlerësim makroekonomik që

matë vlerën e mallrave dhe shërbimeve të prodhuara nga një entitet ekonomik në një periudhë
specifike, të rregulluar për inflacionin. GDP-ja rrjedh duke vlerësuar të gjithë prodhimin nga
një ekonomi duke përdorur çmime mesatare të një viti. Qeveritë e përdorin GDP-në si një
mjet krahasimi për të analizuar fuqinë blerëse të ekonomisë dhe rritjen me kalimin e kohës.
Kjo bëhet duke shikuar rezultatin ekonomik të dy periudhave dhe duke vlerësuar secilën
periudhë me të njëjtat çmime mesatare dhe duke bërë krahasimin mes atyre periudhave.
•

GDP nominale: prodhimi vendor bruto nominal është produkti i brendshëm bruto

(GDP) i vlerësuar me çmimet e tregut aktual. GDP-ja është vlera monetare e të gjitha
mallrave dhe shërbimeve të prodhuara në një vend. Emri ndryshon nga GDP-ja reale në atë
që përfshinë ndryshime në çmim për shkak të inflacionit, gjë që pasqyron shkallën e rritjes
së çmimeve në një ekonomi. GDP nominale është një vlerësim i prodhimit ekonomik në një
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ekonomi që përfshin çmimet aktuale në llogaritjen e tij. Me fjalë të tjera, ai llogaritë
inflacionin ose ritmin e rritjes së çmimeve, të cilat mund të rritin shifrën e rritjes.
•

GNP: deflatori i produktit kombëtar bruto është një metrikë ekonomike që llogaritë

efektet e inflacionit në produktin kombëtar bruto të vitit aktual duke e kthyer konvertimin e
tij në një nivel në krahasim me një periudhë bazë. Deflatori GNP ofron një alternative për
Indeksin e Cmimeve të Konsumit (CPI) dhe mund të përdoret në lidhje me të për të analizuar
disa ndryshime në flukset e tregtisë dhe ndikimet në mirëqenien e njerëzve brenda një vendi
relativisht të hapur të tregut. CPI bazohet në një shportë mallrash dhe shërbimesh ndërsa
deflatori GNP përfshin të gjitha mallrat përfundimtare të prodhuara nga një ekonomi. Kjo
lejon deflatorin e GNP-së të kapë më saktë efektet e inflacionit pasi që nuk është i kufizuar
në një nënbashkësi më të vogël të mallrave.
•

GDP per capita: GDP-ja reale është një masë e thjeshtë e të ardhurave totale reale dhe

e prodhimit të një ekonomie. Për këtë arsyje është e rëndësishme matja e produktivitetit,
standardit të jetesës në ekonomi dhe si ndryshojnë ato me kalimin e kohës. Për një GDP të
dhënë të vërtetë, sa më e madhe të jetë popullsia, aq më i ulët është produktiviteti dhe më e
vogël do të jetë edhe sasia e mallrave dhe shërbimeve për person. Për ta thjeshtësuar, si masë
e standardit jetësorë që gëzon një person në ekonomi është më mirë të përdoret GDP reale
për frymë apo kokë banori, e cila përshtatet për popullsinë.
2.2.4 GDP dhe të ardhurat personale të disponueshme:
GDP përfaqëson një masë të produktit të prodhuar në ekonomi. Këtij produkti i
korrespondojnë të ardhurat që merren nga zotëruesit e faktorëve të prodhimit- punë, kapital,
tokë, që përdoren për të prodhuar produktin.
Të ardhurat personale të disponueshme përfaqësojnë nivelin e të ardhurave për shpenzime
dhe kursime nga familjet në ekonomi.
Formula: Të ardhurat personale të disponueshme= GDP + të ardhurat neto të
faktorëve nga jashtë – amortizimi – fitimet e mbajtura + transferat – taksat
Këto të ardhura përfaqësojnë sasinë që kanë në dizpozicion familjet për të shpenzuar dhe
kursyer. Në një masë të madhe, shpenzimet përdoren për konsum personal, kurse pjesa e
mbetur kursehet. Gjithashtu një pjesë e vogel e këtyre të ardhurave përdoret për pagesat e
interesave dhe për transferat ndaj të huajve.
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Konsumi përfaqëson shpenzimet e konsumatorëve për mallra konsumi/personale. Pjesa e
pashpenzuar për konsum përfaqëson kursimin
Formula: YD = C+S
Për çdo vend, konsumi paraqet komponentin më të madh të GDP-së. Në vendet e
industrializuara pesha e tij në GDP arrin mbi 65%. Statistikat tregojnë që familjet e varfëra
pjesën më të madhe të të ardhurave e shpenzojnë tek te mirat jetike si ushqimi dhe strehimi.
Shpenzimet tjera si: shpenzimet e veshjeve, argëtimi, automobili, etj rriten proporcionalisht
me rritjen e të ardhurave. Gjithashtu statistikat tregojnë, që me rritjen e nivelit të të ardhurave
do të rritet edhe kursimi.
Pra, faktori i parë përcaktues i konsumit dhe kursimit janë të ardhurat e disponueshme.
Faktorë tjetër përcaktues i konsumit është edhe pasuria, e sidomos në rastet kur ajo ndryshon
shpejtë dhe në përmasa të mëdha, pastaj çmimet, taksat, pritjet për të ardhurat, etj.
(Mançellari, et al., 2007)
Hipoteza e Friedman – “të ardhurat permanente”
Konceptet bazë me të cilat operon Friedman janë konsumi permanent, të ardhurat permanente
dhe të ardhurat tranzitore. Konsumi permanent dhe të ardhurat permanente paraqesin pritjet
afatgjate të konsumit dhe të të ardhurave. Sipas Friedman, të ardhurat aktuale mund të jenë
më të mëdha ose më të vogla se të ardhurat permanente. Diferencën midis tyre ai e emëroi si
të ardhura tranzitore. Këto të ardhura përfaqësojnë rritjen ose rënien e papritur të të
ardhurave. (Mançellari, et al., 2007)
2.2.5 Problemet / Limitet e matjes së GDP-së
Në praktikë të dhënat e GDP-së përdoren jo vetëm për të matur se sa prodhohet, por edhe për
të matur mirëqenien apo standardin jetësore të banorëve të një vendi.
Janë disa faktorë shumë të rëndësishëm që afektojnë cilësinë dhe standardin jetësor të
individëve, por që GDP dhe GDP per capita nuk i llogaritë në matjet e saj. Këta faktorë na
bëjnë të mendojmë që ndoshta GDP per capita edhe pse llogaritet si indikatori kryesor matës
i ekonomisë dhe mirëqenies së një vendi, mund të mos jetë indikatori më i saktë dhe real i
mirëqenies së individëve.
Faktorët që GDP per capita nuk i llogaritë në matjet e saj janë:
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1.

Ekonomia e fshehtë (njerëzit përpiqen të fshehin transaksionet që nuk i kryejnë në

përputhje me ligjin dhe rregullimet tjera shtetërore)
2.

Aktivitetet ilegale (aktivitetet pa taksa, shitja ilegale e fishekzjarreve në rastet kur ato

janë të ndaluara nga një qeveri e caktuar)
3.

Ndotja e ambientit (ka shtete që zhvillohen shumë shpejt dhe GDP rritet shumë, por

në anën tjetër rritet edhe ndotja e mjedisit, e cila afekton shëndetin dhe mirëqenien e popullit
negativisht dhe kjo ndikon drejtpërdrejt tek ulja e kualitetit të jetesës, por në përgjithësi
vendet që listohen me GDP per capita të lartë, cilësohen si vende të shëndetshme për arsyje
të posedimit të burimeve të sigurimit shëndetësorë)
4.

Faktorët shëndetësorë si stresi dhe depresioni (SHBA-ja rangohet e para për nga

GDP-ja, por gjithashtu e para për nga numri i personave të prekur nga sëmundjet psikologjike
si ankthi dhe depresioni)
5.

Pabarazia e pasurisë (GDP per capita llogaritet si mesatare, që do të thotë jo çdo

person, psh në Luxembourg është i pasur saktësisht me 103,000 $ vlerë të mallrave dhe
shërbimeve)
6.

Rishikimet e GDP-së dhe saktësia e vlerësimeve të GDP: ekzistojnë disa vlerësime të

GDP-së. Vlerësimi i parë quhet vlerësim fillestar i një tremujori të dhënë që jepet tri javë pas
përfundimit të tremujorit. Këto të dhëna rishikohen një muaj më vonë (vlerësim paraprak) e
edhe një herë në muaj mbas tij ( vlerësimi përfundimtar). Pastaj të dhënat rishikohen çdo
qershor për tri vite dhe mbas kësaj, çdo 5 vjet, një rishikim i plotë i të dhënave të GDP-së
(rishikim bankoprovë). Është e kuptueshme që të dhënat herën e parë nuk do të jenë të sakta
apo të qëndrueshme. Arsyeja është që shumica e të dhënave mbështeteten në vrojtime e nuk
maten direkt. Vlerësimi sesa shpejt u rrit GDP-ja nga një tremujor në tjetrin, shpesh herë
mund të ndryshojë nga 2% deri në 3% ( si ritëm vjetor).

Një koncept tjetër që i mungon GDP-së, i referohet nevojave themelore njerëzore dhe më
konkretisht nëse këto janë përmbushur ose jo. Duke qenë i vetëdijshëm se zhvillimi i
qëndrueshëm vlerësohet si një domosdoshmëri njerëzore, Indeksi i Shoqërisë së
Qëndrueshme (SSI) ka për qëllim të masë këtë nocion të mirëqenies. Ky indeks zhvillohet
nga Sustainable Society Foundation (SSF), një organizate jo-fitimprurëse e themeluar në
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vitin 2006, e cila përqendrohet në stimulimin dhe ndihmën e vendeve në zhvillimin e tyre
drejt qëndrueshmërisë. Ai përshkruan përparimin shoqëror përgjatë tre dimensioneve:
mirëqenia njerëzore, mjedisore dhe ajo ekonomike, e ndërtuar në 21 tregues. SSI integron
mirëqenien njerëzore dhe mirëqenien mjedisore. Mirëqenia njerëzore dhe ajo mjedisore janë
objektivat e synuara që duhet arritur. Mirëqenia ekonomike nuk është një qëllim në vetvete.
Ajo është një parakusht për të arritur mirëqenien njerëzore dhe atë mjedisore.
PPP ( purchasing power parity)
Është tregues i barazisë së fuqisë blerëse, e cila na tregon saktësisht se sa mund të blejë një
individ tek një shportë e mallrave dhe shërbimeve me një vlerë të caktuar të GDP-së per
capita.
Përveç GDP-së, ka edhe mjete të tjera që masin mirëqenien e një invididi. UN në matje të
tilla përdorë raportin e lumturisë “World Happiness Report”, një raport vjetor, i cili merr në
konsideratë edhe elemente të tjera si: shëndeti, liria e zgjedhjes, liria për të votuar, etj.
2.3

Koncepti i lumturisë dhe mirëqenies

Ky kapitull jep një hyrje në nocionin e lumturisë dhe shpjegon rëndësinë e tij si një
komponent shtesë për treguesit tradicionalë ekonomikë.
Çfarë është lumturia? Çfarë dhe si konsiderohet një jetë e mirë dhe e lumtur? Kjo është një
pyetje e cila është ndoshta po aq e vjetër sa vetë njerëzimi.
Përpjekjet e bëra nga filozofët dhe psikologët kanë rezultuar në përkufizime të ndryshme dhe
koncepte të reja në lidhje me lumturinë si: mirëqenia subjektive, kënaqësia e jetës dhe cilësia
e jetës.
Në përgjithësi supozohet se lumturia është një burim kryesor motivimi. Megjithëse rritja
ekonomike mbetet qëllimi kryesor i të gjitha kombeve, sot një shoqëri me njerëz të lumtur
është një ndër objektivat e synuara. Nga kjo ngrihet çështja e marrëdhënies apo ndërlidhjes
midis lumturisë dhe rritjes ekonomike.
Tradicionalisht, indikatorët e tregut si GDP dhe GNP janë përdorur si një masë e shkallës së
suksesit të politikës së një vendi. Shkallët ekonomike si produktiviteti, numri i vendeve të
punës, raportet financiare dhe indekset e tregut të aksioneve u supozuan se ishin mënyra më
e mirë për të matë mirëqenien dhe lumturinë.
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Duhet të bëhet dallimi në mes lumturisë objektive dhe asaj subjektive. Koncepti i lumturisë
objektive i referohet faktorëve të cilët përcaktojnë se sa i lumtur duhet të jetë një person; si
sipas vetes ashtu edhe ndaj të tjerëve. Shembuj të këtyre të dhënave objektive jane vlerësimi
i mirëqenies së njerëzve duke u bazuar tek gjendjen shpirtërore e dikujt, gjithashtu duke u
bazuar edhe tek variablat e tjera jo psikologjike, si situata financiare dhe jeta e punës. Këto
të dhëna janë objektive në kuptimin që gjykimi i lumturisë bëhet sipas rregullave të jashtme.
Në ekstremin tjetër, ekziston koncepti i lumturisë subjektive, e cila që mund të vlerësohet
nga vetë-raportet. Lumturia subjektive sqaron mënyrën sesi njeriu shpreh lumturinë. Faktorët
subjektivë përfshijnë kryesisht gjykimin personal të njerëzve, dhe zakonisht realizohen nga
sondazhet që marrin për bazë indikatorët e lumturisë dhe kënaqësisë së jetesës së njerëzve.
Duhet të bëhet e qartë se asnjë tregues ose metodë, qoftë subjektive, qoftë objektive, është e
mirë ose e dobët në vetvete. Arsyeja është se nuk ekziston asnjë rregull universal që thotë se
vetëm të dhënat objektive kanë vlerë; gjithçka varet nga objektivi i studimit.
2.4

Si matet lumturia

Në shumë ekonomi të përparuara vlera e rritjes ekonomike për shoqërinë ka ardhur në
pikëpyetje si rezultat i rritjes së pabarazisë, sfidave të ndryshimeve teknologjike dhe
ndikimeve komplekse të globalizimit, duke përfshirë ato që lidhen me tregtinë e mallrave,
shërbimeve dhe të dhënat lidhur me lëvizjen e njerëzve dhe të kapitalit. Në ekonomitë në
zhvillim, rëniet rekord në varfëri dhe klasës së mesme në rritje kanë nxitur aspirata më të
larta dhe kërkesa për mallra më të mira publike; këto kërkesa tani janë duke u përplasur me
rritje të ngadalshme dhe shtrëngim të buxheteve qeveritare.

Qëllimi i progresit ekonomik është rritja e mirëqenies në mënyrë të qëndrueshme dhe të
barabartë për popullaten e një vendi. Rritja ekonomike siguron burimet e nevojshme për
përmirësimin e shëndetit, arsimit dhe sigurisë.
Megjithatë, ekziston një marrëveshje e gjerë që rritja ekonomike është e rëndësishme për
zhvillimin njerëzor dhe mirëqenien. Rritja krijon burimet e nevojshme për arsimim më të
mirë, shëndetësi, siguri dhe për të ardhura më të larta. Edhe pse rritja nuk garanton zhvillimin
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njerëzor, nuk ka shembuj të vendeve që përmirësojnë mirëqenien e popullatës së tyre pa rritje.
(Bacchetta, 2013)

Shpesh rrjeti i thellë i lidhjeve që lidhin rritjen me vlerat më të gjera shoqërore mbetet i
pashprehur. Në vend që të fokusohet tek mirëqenia, matja e progresit ekonomik dhe
rrjedhimisht analiza ekonomike dhe politika janë të dominuara nga numrat kryesorë të GDPsë, duke inkurajuar konfuzionin e mjeteve dhe qëllimeve. Megjithatë, rritja ekonomike nuk
duhet të jetë një fund në vetvete. Ajo duhet të kontribuojë në mirëqenien njerëzore, të
rrënjoset në legjitimitetin politik dhe të përcaktohet dhe të matet në bazë të nocionit
shumëdimensional të progresit ekonomik që përfshin vlera të tilla si: një shpërndarje të gjerë
të përfitimeve ekonomike, qëndrueshmëri mjedisore, dhe barazinë ndërgjenerale për të rinjtë
dhe brezat e ardhshëm. (Baldwin, 2009)

Dekadave të fundit është rritur interesi për përacktimin e lumturisë pasi që mirëqenia tani
mund të matet me vlefshmëri dhe besueshmëri. Psikologët dhe neuroshkencëtarët, në veçanti,
kanë zhvilluar mjete të rëndësishme për vlerësimin e mirëqenies individuale
shumëdimensionale, përsa i përket mirëqenies emocionale si dhe për sa i përket kënaqësisë
globale të jetës, kuptimit dhe qëllimit, dhe krijimit të marrëdhënie të shëndetshme. Matja e
mirëqenies dhe lumturisë nuk është e thjeshtë, për arsyje se i takon matjes subjektive.
Megjithatë metodat kryesore që sot përdoren në matjen e lumturisë janë:
1. Sondazhet e vetë-raportimit: përfshijnë pyetësorët për raportimin e lumturisë
individuale të njerëzve
2. Indekset e matshme si niveli i arsimimit, qasja në kujdesin shëndetësorë, liria
politike, të ardhurat dhe koha e lirë
3. Të dhënat nga interneti
4. Raportet e lumturisë- raport vjetor i hulumtuar nga Kombet e Bashkuara që përshinë
hulumtin dhe renditjen e 156 shteteve sa i përket nivelit të lumturisë inidividuale.
5. Gjithashtu, vlerësimet e shumë metodave të shëndetit mendor mundësojnë shërbimet
e shëndetit publik të gjurmojë çrregullimet mendore siç janë depresioni, varësitë dhe
ankthi. Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), disa qeveri
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kombëtare, akademitë dhe sektori privat vazhdojnë të zhvillojnë indikatorë të rinj
shumë dimensional të mirëqenies për lumturinë individuale dhe politikën publike.
(Anon., 2019)
2.5

Teoritë e lumturisë

Ky kapitull zgjeron debatin drejt teorive ekonomike dhe psikologjike të lumturisë, që është
një hap i rëndësishëm drejt një analize të mirëqenies që ilustron më realisht se si ndjehen
njerëzit. Në paragrafët e mëposhtëm jepet një përmbledhje përshkruese mbi aspektet më të
rëndësishme të hulumtimit të lumturisë. Një përmbledhje historike është paraqitur në lidhje
me studimin e lumturisë dhe matjen e shërbimeve. Dallimi bëhet midis këndvështrimeve
ekonomike dhe perspektivave psikologjike.
2.5.1 Teoria ekonomike
Ekonomia e lumturisë është studimi akademik zyrtar i marrëdhënies midis kënaqësisë
individuale dhe çështjeve ekonomike siç janë punësimi dhe pasuria. Ekonomia e lumturisë
përpiqet të përdorë analiza ekonometrike për të zbuluar se cilët faktorë rritin dhe ulin
mirëqenien e njeriut dhe cilësinë e jetës. Kjo teori identifikonë përcaktorët ekonomikë të
mirëqenies, kryesisht duke u kërkuar njerëzve të plotësojnë anketime. Më parë, ekonomistët
nuk u shqetësuan për përpilimin e një studimi të tillë, duke preferuar të përcaktonin se çfarë
e çon lumturinë nga larg bazuar në kuptimet e tyre. Lumturia mund të jetë e vështirë për t’u
kategorizuar sepse është një masë subjektive. Indekset që përcjellin cilësinë e jetës në vende
të ndryshme dhe përfshihen tek kjo teori janë faktorët e tillë si aksesi në kujdesin shëndetësor,
jetëgjatësia, nivelet e arsimimit, liria politike, prodhimi i brendshëm bruto (GDP) për frymë,
kostoja e jetës, mbështetja sociale dhe nivelet e ndotjes.
2.5.2 Teoria psikologjike
Hulumtimi mbi konceptin e lumturisë ka bërë përparim të madh në psikologji që nga vitet
'50. Meqenëse lumturia nuk është diçka që jepet, por varet nga personi në fjalë dhe nga
mjedisi shoqëror, duhet të merren parasysh disa teori psikologjike për të kuptuar se si
ndikohet lumturia. Ekzistojnë tri procese që ndihmojnë për të shpjeguar pse përpjekjet për tu
bërë më të lumtur duke u pasuruar, janë për pjesën më të madhe të pasuksesshme për sa i
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përket lumturisë së përgjithshme të një shoqërie. Këto procese janë përshtatja, temperamenti
dhe rivaliteti. (Anon., 2009)
2.6

GDP per capita dhe lumturia

Për shkak se shumë faktorë që kontribuojnë në lumturinë e njerëzve nuk blihen dhe shiten,
GDP-ja është një mjet i kufizuar për matjen e standardit të jetesës. Për të kuptuar më mirë
kufizimet, le të hedhim një vështrim në disa faktorë që nuk llogariten në GDP. Për shembull,
GDP-ja nuk llogarit kohën e lirë të një individi.
GDP-ja e SHBA-së për kokë banori është më e madhe se GDP-ja për kokë banori e
Gjermanisë, por a dëshmon kjo se standardi jetësorë në Shtetet e Bashkuara është më i lartë?
Jo domosdoshmërisht pasi që është gjithashtu e vërtetë që një punëtor mesatar amerikan
punon disa qindra orë më shumë në vit sesa një punëtor mesatar gjerman.
Pastaj, GDP-ja përfshinë në llogaritjet e saj shpenzimet për mbrojtjen e mjedisit, kujdesin
shëndetësor dhe arsimimin, por ai nuk përfshin nivelet aktuale të pastërtisë mjedisore,
shëndetit dhe mësimit. GDP-ja përfshin kostot e blerjes së pajisjeve për kontrollin e ndotjes,
por nuk adreson nëse ajri dhe uji janë në të vërtetë të pastër apo të ndotur.
GDP-ja përfshinë shpenzimet për kujdesin shëndetësor, por nuk adreson nëse jetëgjatësia ose
vdekshmëria foshnjore është rritë apo është zvogëluar. Në mënyrë të ngjajshme, GDP-ja
llogaritë shpenzimet për arsimim, por nuk adreson drejtpërdrejt se sa nga popullata mund të
lexojë, shkruajë ose të bëjë matematikë themelore.
GDP-ja përfshinë prodhimin që këmbehet në treg, por ai nuk mbulon prodhimin që nuk
këmbehet në treg. Për shembull, punësimi i dikujt për të pastruar shtëpinë është pjesë e GDPsë, por bërja e këtyre detyrave vetë nuk është pjesë e GDP-së, pra nuk llogaritet tek matjet e
GDP-së. Poashtu, GDP per capita llogaritet si mesatare, për këtë arsyje një problem tjetër që
shfaqet në matjen e saj është edhe pabarazia shoqërore. Kur GDP për frymë rritet me 5%, kjo
mund të nënkuptojë që GDP-ja për të gjithë shoqërine është rritur me 5% ose që GDP-ja e
disa grupeve është rritur më shumë, ndërsa GDP-ja e të tjerëve është rritur më pak — ose
madje është ulur. Gjithashtu, GDP-ja nuk llogaritë se cilat produkte janë në dispozicion dhe
nuk llogaritë teknologjinë aktuale të përdorur.
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Standardi i jetesës, për shembull në vitet 1950 ose 1900 nuk u ndikua vetëm nga sa të ardhura
kishin njerëzit - por gjithashtu ndikohej nga produktet apo shërbimet që ata mund të blinin
me një shumë të caktuar të të ardhurave. Pavarësisht se sa të ardhura keni pasur në vitin 1950,
gjatë asaj kohe ka qenë e pamundur për shembull, blerja e iPhone ose e një kompjuteri
personal.
2.7

Përcaktuesit e lumturisë

Ky paragraf jep një përmbledhje të përcaktuesve kryesorë që ndikojnë tek lumturia. Këta
përcaktues ndahen në katër kategori:
1.

Faktorët e personalitetit
Personaliteti ka rezultuar të jetë një përcaktues i fortë i lumturisë. Tiparet e tilla si

optimizmi, kontrolli personal dhe vetëvlerësimi kanë një ndikim të madh tek lumturia e një
personi. “Marrëdhënia midis personalitetit dhe lumturisë mund të përshkruhet nga një teori
dinamike e ekuilibrit (Wearing), 1989), sipas së cilës nivelet themelore të mirëqenies
subjektive përcaktohen nga aftësia e dhënë gjenetikisht të jesh i lumtur ose i pakënaqur. Roli
i vlerave personale gjithashtu konsiderohet si një nga përcaktuesit kryesorë. Prandaj, njerëzit
që nuk mund të arrijnë vlerat dhe qëllimet e tyre në jetë, mund të jetë më pak të kënaqur dhe
të lumtur (al., 2000)
2.

Faktorët socio-demografikë dhe kontekstualë
Për dallim me faktorët e personalitetit, qasja social-demografike supozon se shumica

e ndryshimeve në mirëqenie kontribuohet kryesisht nga faktorët e tillë si arsimimi, gjendja
martesore, gjinia, mosha dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore.
Sa i përket moshës dhe lumturisë, ekonomistët kanë gjetur një marrëdhënie ndërmjet tyre në
formën U. Njerëzit duket se janë më të lumtur kur janë në moshë më të re ose në moshë të
shtyer. Sa i përket gjinisë, dallimet janë shumë të vogla. Edhe pse gjinia femërore në vendin
e punës merr të ardhura më të ulëta (madje edhe për të njëjtin lloj pune), studimet tregojnë se
femrat kanë raportuar të kenë nivel më të lartë të lumturisë se gjinia e kundërt. Gjithashtu
studimet tregojnë që çiftet e martuara janë më të lumtur sesa personat e pa martuar, por ky
ndryshim nuk është i madh dhe ka filluar të zvogëlohet në dekadat e fundit.
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Një nga faktorët më të rëndësishëm të mirëqenies dhe lumturisë së njerëzve është se sa
shëndetshëm jeton një person. Shëndeti radhitet si faktori më i rëndësishëm qe ka ndikim tek
mirëqenia e pergjithshme e një shoqërie.
Duke marrë parasysh arsimin dhe lumturinë, arsimi i lartë nuk paraqet asnjë garancion për
lumturi të lartë. Megjithëse arsimi dhe të ardhurat janë shumë të lidhura, të ardhurat shtesë
nuk do të ndikojnë drejtpërdrejt tek niveli i lumturisë. Në mënyrë indirekte, arsimi mund të
ndikojë tek rritja e lumturisë duke ndihmuar njerëzit të përballen më mirë me jetën.
3.

Faktorët ekonomikë
Në kohët e fundit, ekonomistët filluan me hulumtime të rëndësishme në lidhje me

efektet e faktorëve ekonomikë mbi lumturinë. Ekzistojnë tre faktorë kryesorë ekonomik që
ndikojnë në mirëqenien subjektive: të ardhurat, punësimi dhe inflacioni. Një nga arsyet
kryesore që i bëjnë këta faktorë të rëndësishëm për t’u studiuar është se faktorët ekonomik
mund të jenë të ndikuar drejtpërdrejt nga politika.
Papunësia shihet nga shumica e ekonomistëve si një ngjarje e cila duhet të shmanget sa më
shumë të jetë e mundur. Megjithatë, disa neo-ekonomistë thonë se papunësia mund të jetë
vullnetare. Kur njerëzit zgjedhin të jenë të papunë kjo nuk duhet të ndikojë në lumturinë e
tyre. Sidoqoftë, papunësia e pavullnetshme, është një faktorë që çon në uljen e nivelit të
lumturisë. Ky nivel i ulët i lumturisë mund të kontribuohet nga tre faktorë. Para së gjithash,
të papunësuarit vuajnë nga një situatë më e rëndë financiare sesa kur janë të punësuar, së dyti
papunësia mund të çojë në kosto psikike si depresioni, ankthi dhe shqetësimet, dhe më në
fund ajo ka një kosto sociale sepse puna përcakton pozicionin e shumë njerëzve në jetë, dhe
ndonjëherë situata e tillë mund të dërgojë personin në gjendje të izolimit. Për më tepër,
papunësia prek edhe njerëzit e punësuar sepse personat e punësuar mund të ndjehen të
kërcënuar, ose u vjen keq për njerëzit që e kanë humbur punën e tyre.
Faktori i fundit kryesorë ekonomik me ndikim tek mirëqenia është niveli i inflacionit. Në
përgjithësi kur niveli i çmimeve të një vendi rritet, situata e tillë shpreh një nivel pakënaqësie
tek shumica e popullatës. Edhe pse mund të bëhet një dallim midis inflacionit të parashikuar
dhe të papritur, studimet sugjerojnë që inflacioni ndikon negativisht tek lumturia e një
individi.
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4.

Faktorët institucionalë
Lloji i shoqërisë në të cilën jetojnë njerëzit dhe si organizohet ekonomia, paraqet edhe

një burim lumturie. Hulumtimi nga Frey & Stutzer (2002) vuri në dukje dy institucione të
cilat kanë një ndikim të madh në nivelin e lumturisë; "Shtrirja e decentralizimit politik dhe
të drejtat e drejtpërdrejta të pjesëmarrjes politike të qytetarëve ” (Frey & Stutzer , 2002)
Rezultatet tregojnë se në një sistem të decentralizuar ku shumë vendime merren në një nivel
rrethi, mirëqenia subjektive e qytetarit ngritet. Për më tepër, kur njerëzit kanë më shumë
mundësi të ndikojnë në vendimmarrje ata përjetojnë kënaqësi më të lartë, sepse preferencat
dhe kërkesat e tyre merren më shumë parasysh. Kjo është në kontrast, për shembull me vendet
komuniste, ku një parti qeveritare ka kontroll dhe është vendimmarrëse për të gjitha vendimet
dhe proceset dhe dëshira e popullatës nuk merret parasysh. Në përgjithësi, e drejta për të
votuar dhe pjesëmarrja në zgjedhje ndihmon tek rritja e nivelit te lumturisë.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Mbledhja e të dhënave për këtë punim kërkon ekspertizë konceptuale dhe empirike. Gjatë
hulumtimit është vërejtur një mungesë e të dhënave të vitit të fundit për shtetin e Kosovës,
dhe kjo ka paraqitur një sfidë tek mbledhja e të dhënave. Të gjitha të dhënat e grumbulluara
janë paraqitur përmes grafikonëve dhe përmes metodave statistikore siç janë regresioni dhe
korrelacioni, të cilat janë llogaritur dhe paraqitur përmes SPSS.
Analiza e korrelacionit: grup i teknikave statistikore që përdoren për të matur fortësinë e
raporteve në mes të dy variablave. Treguesit e analizës së korrelacionit janë: koeficienti i
korrelacionit (r), koeficienti i determinacionit (r²), koeficienti i kontigjences (rₐ).
Koeficienti i korrelacionit (r) =

∑( 𝑋ᵢ−x̅ )×( 𝑌ᵢ−Ȳ)
√∑(𝑋ᵢ−x̅ )2 × ∑(𝑌ᵢ−𝑌)²

Koeficienti i determinaconit (r²) =
Koeficienti i kontigjences (rₐ) = 1-

( 𝑌𝑐−Ȳ)²
( 𝑌ᵢ−Ȳ)²
( 𝑌ᵢ−𝑌𝑐)2
(𝑌𝑐−Ȳ)2

Analiza e regresionit: studimi i lidhjeve apo marrëdhënieve në mes të dy apo më shumë
variablave. Ekuacioni i regresionit defionon raportet në mes të dy variablave, variabla e varur
(Y) dhe ajo e pavarur (X) dhe llogaritet me formulën: Yc = a + bx.
Kjo analizë është një prej mjeteve më të përdorura për analizën e biznesit dhe fenomeneve
tjera shoqërore dhe ekonomike. Dallojmë dy lloje kryesore të regresionit:
1. Regresioni i thjeshtë që mund të jetë linear dhe jolinear dhe llogaritet me formulën:
Yc = a + bx + 𝜀ᵢ
2. Regresioni multivariabël që përfshin disa variabla të shpjegueshme.

Ky punim kontribuon në hedhje në sipërfaqe të ndikimit të të hyrave për kokë banori dhe të
ardhurat personale tek lumturia e individëve si dhe tregon një pasqyrë të gjendjes momentale
të lumturisë në Kosovë dhe se cilët janë faktorët apo indikatorët kryesorë që kontribuojnë tek
niveli i lumturisë së popullit Kosovarë.
Ky punim gjithashtu ndihmon tek qasja krahasimore e Kosovës në raport me vendet e tjera
dhe gjithashtu ndihmon tek klasifikimi i Kosovës përsa i përket nivelit të lumturisë.
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4

METODOLOGJIA

Rasti i studimit që është hulumtuar dhe analizuar në këtë punim është impakti i të hyrave për
kokë banori tek lumturia e popullit të Kosovës. Përmes analizës së të dhënave të marra është
shqyrtuar edhe gjendja aktuale e lumturisë së popullit Kosovar dhe si ka ndryshuar ndikimi i
indikatorëve të ndryshëm në nivelin e lumturisë përgjatë viteve 2007-2018.

Qëllimi i ketij punimi ishte mbledhja dhe integrimi i të gjithë indikatorëve të mirëqenies dhe
lumturisë së njerëzve. Studimi u bazua në të dhënat statike dhe të dhënat që janë marrë nga
literaturat e autorëve të ndryshëm, librat, botimet shkencore, artikujt shkencorë dhe prej
publikimeve të ndryshme.
Të dhënat statistikore mbi nivelin e lumturisë janë siguar nga publikimet e “Raportit Botërorë
i Lumturisë”. Këto të dhëna përfshijnë shtetet e Ballkanit, ku shteti pikësynues për
konkludimin e informacioneve në raport me temën është Kosova. Gjithashtu pikë tjetër e
synuar në këtë punim është edhe indeksi krahasues i Kosovës me shtete fqinje të Ballkanit.

Analiza dhe grumbullimi i këtyre statistikave u realizua përmes programit të SPSS, ku u bë
analiza e regresionit dhe korrelacionit të indikatorëve të lumturisë, të cilat janë të paraqitura
tek pjesa e rezultateve.
Analiza e korrelacioni është një grup i teknikave statistikore qe perdoren per matjen e
marrëdhënies apo fortesine e raporteve midis dy variablave.
Analiza e regresionit është një ndër teknikat apo mjetet më të përdorura në analizën e biznesit
dhe në shumicën e hulumtimeve të shkencave shoqërore. Kjo analize perdoret per te
parashikuar vleren e variables se varur te bazuar ne se paku ne nje variabel te pavarur dhe
per te shpjeguar efektet e ndryshimit te variables se pavarur tek variabla e varur. Ekuacioni i
regresionit: eshte ekuacion qe definon raportet ne mes te dy variablave dhe shfrytezohet per
te vleresuar variablen e varur (Y) te bazuar tek variabla e pavarur (X).
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5

REZULTATET

Në këtë kapitull janë paraqitur dhe diskutuar rezultatet e fituara nga literatura e shqyrtuar
dhe rezultatet empirike nga raporti hulumtues i lumturise për pyetjet konkrete hulumtuese.
Gjithashtu, paraqiten diskutimet kryesore të problemit të deklaruar, duke përfshirë faktorët
e ndryshëm që ndikojnë në lumturinë e një populli, ku fokusin kryesorë e ka faktori
makroekonomik, GDP per capita. Rezultatet janë paraqitur përmes dy metodave statistikore:
regresionit dhe korrelacionit dhe përmes grafikonëve.

Përmes hulumtimit të bërë, janë identifikuar indikatorët kryesorë dhe ndikimi i tyre tek
ndryshimi i nivelit të lumturise së popullit Kosovar, ndër vite. Indikatorët të cilët janë marrë
për bazë në këtë hulumtim për të shpjeguar nivelin e lumturisë janë:
1.

Liria për vendimarrje

2.

GDP per capita apo të hyrat për kokë banori

3.

Faktori social

4.

Pritshmëritë për një jetë më të shëndetshme

5.

Bujaria ndaj të tjerëve

6.

Niveli i korrupsioni
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Të dhënat për secilën variabël janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Tabela 1: Indikatorët e lumturisë

Country

Year

Freedom to
make life
choices

Kosovo

2007

0.38

Kosovo

2008

Kosovo

2009

Kosovo

GDP per
capita

Social
support

Healthy
life
expectancy
at birth

Generosity

Perceptions
of
corruption

Happiness

8.91

0.85

62.40

0.14

0.89

5.10

8.93

0.88

62.58

0.08

0.85

5.52

0.51

8.95

0.83

62.81

0.19

0.97

5.89

2010

0.45

8.98

0.71

63.03

0.16

0.97

5.18

Kosovo

2011

0.59

9.01

0.76

63.26

(0.00)

0.92

4.86

Kosovo

2012

0.64

9.03

0.76

63.57

0.02

0.95

5.64

Kosovo

2013

0.57

9.06

0.72

63.84

0.11

0.94

6.13

Kosovo

2014

0.44

9.07

0.71

64.11

0.01

0.78

5.00

Kosovo

2015

0.56

9.12

0.81

64.34

0.17

0.85

5.08

Kosovo

2016

0.83

9.15

0.82

64.61

0.12

0.94

5.76

Kosovo

2017

0.86

9.19

0.79

64.88

0.11

0.93

6.15

Kosovo

2018

0.89

0.82

65.15

0.92

6.39

Burimi: Raporti Botërorë i Lumturisë

Liria e zgjedhjeve dhe vendimarrjes së jetës paraqet mesataren kombëtare të përgjigjeve të
pyetjes: “A jeni i kënaqur apo i pakënaqur me lirinë e zgjedhjeve që kanë të bëjë me jetën
tuaj?”
Statistikat e GDP per capita në barazinë e fuqisë blerëse (PPP) me çmime konstante të
dollarit ndërkombëtar 2011, janë marrë nga një azhurnim i Treguesve të Zhvillimit Botëror
(WDI).
Mbështetja sociale paraqet mesataren nacionale të përgjigjeve binare me vlera nga 0 deri në
1 të pyetjes: “Nëse jeni në telashe, a mund të gjeni përkrahje apo mbështetje tek shokët ose
familjarët në rastet kur keni nevojë për ata, apo jo?”
Jetëgjatësia e pritshme bazohet në të dhënat e nxjerra nga depoja e të dhënave të
Observatorit Global të Shëndetit (WHO).
24

Faktori i bujarisë është mbetje e mesatares regresuese kombëtare për përgjigjet e raportit
me pyetjen: “ A keni ofruar para apo ndihmë për ndonjë bamirësi në muajin e kaluar?”
Perceptimi i korrupsionit paraqitet si mesatare kombëtare e sondazhit dhe vlerat e saj kanë
ardhur si pasojë e pergjigjeve të dy pyetjeve: “A është korrupsioni i përhapur brenda
bizneseve apo jo?” dhe pyetja tjetër: “A është korrupsioni i përhapur brenda qeverisë apo
jo?”. Tek hulumtimi i këtij indikatori është hulumtuar perceptimi i përgjithshëm si mesatare
që merr vlera mes 0 dhe 1.

Figura 1: Varshmëria e lirisë së vendimarrjes me nivelin e lumturisë në Kosovë
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Burimi: Vetëautori
Nga grafiku shohim se indikatori i lirisë së vendimarrjes luan një rol të rëndësishëm tek niveli
i lumturisë së popullit Kosovar. Nga të dhënat shohim se liria për vendimarrje ka ndryshuar
shumë prej vitit 2007, ku përqindja e saj ka qenë shumë e vogël, rreth 0.381. Kurse, vitin e
kaluar, përkatësisht në vitin 2018 ky indikatorë ka shënuar rritje prej 0.88. Kjo rritje lidhet
drejtpërdrejt me rritjen e nivelit të lumturisë, ku në vitin 2007 u identifikua me përqindje
rreth 5.10, kurse në vitin 2018 u identifikua me rritje në 6.39.
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Nga grafiku mund të dallojmë edhe që prej vitit 2014 qytetari Kosovar ka filluar të jetë më i
lirë në aspektin e vendimarrjes, dhe ky faktorë ka shënuar rritje deri në vitin 2018 dhe
drejtpërdrejt kjo rritje ka ndikuar edhe tek rritja e nivelit të lumturisë së përgjithshme.
Pra, nga të dhënat shohim se në Kosovë, sa më shume liri të ketë një individ tek zgjedhja e
vendimeve, aq më i lumtur do të jetë ai individ.

Figura 2: Ndikimi i të hyrave për kokë banori tek niveli i lumturisë në Kosovë
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Burimi: Vetëautori
Sa i përket të hyrave për kokë banori, shohim se të hyrat janë rritur me një përqindje shumë
të vogel ndër vite, pothuajse Kosova karakterizohet me nivel konstantë të të hyrave për kokë
banori.
Nga grafiku shohim se realisht lumturia e një qytetari të Kosovës nuk ndikohet nga të
ardhurat që ai posedon. Pra, GDP per capita dhe lumturia kanë një ndërlidhje neutrale njëra
me tjetrën.
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Figura 3: Ndikimi i faktorit të mbështjetjes sociale tek lumturia në Kosovë
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Burimi: Vetëautori
Edhe tek indikatori i mbështetjes sociale, në grafik shohim se ka shënuar një rritje shumë të
vogël në përqindje përgjatë viteve. Edhe pse ky faktorë ka një rëndësi të veçant tek niveli i
lumturisë, në Kosovë një faktorë i tillë nuk shënon ndonjë rëndësi të madhe tek përcaktimi i
lumturisë.
Figura 4: Ndikimi i shëndetit tek lumturia në Kosovë
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Burimi: Vetëautori
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Përveç lirisë për zgjedhje dhe vendimarrje, edhe variabla e shëndetit shënon peshë të madhe
tek përcakimi i lumturisë. Nga grafiku shohim se me rritjen graduale të përmisimit të
shëndetit, rritje ka shënuar edhe niveli i lumturisë. Kjo nënkupton se sa më shëndetshëm të
jetojë një qytetar Kosovar, aq më i lumtur do të jetë ai.

Figura 5: Ndikimi i bujarise tek lumturia
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Burimi: Vetëautori
Në grafikun e mësipërm është paraqitur lidhshmëria e bujarisë ndaj njerëzve në raport me
lumturinë. Ky faktor ndër vite, shohim që nuk ka pasur ndryshime të mëdha. Pothuajse niveli
i saj ka qenë konstant përgjatë 10 viteve. Sa i përket varshmërisë ndaj lumturisë, shohim që
këto dy variabla kanë raport të drejtë, që do të thotë se bujaria do t’i sjellë një individi
kënaqësi më të madhe në jetë.
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Figura 6: Ndikimi i nivelit të korrupsionit tek lumturia
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Burimi: Vetëautori
Lidhjet midis qeverisë dhe lumturisë veprojnë në dy drejtime: si ndikojnë veprimet e qeverisë
në lumturi, dhe nga ana tjetër lumturia e qytetarëve në shumicën e vendeve përcakton se çfarë
lloj qeverie ata mbështesin.
Niveli i korrupsionit është variabla e fundit e shpjeguar në raport me lumturinë. Nga grafiku
vërejmë që Kosova është ndeshur me nivel më të ulët të korrupsionit në vitin 2008, e si pasojë
kjo ka ndikuar tek rritja e përqindjes së lumturisë të popullit Kosovar. Pra, populli do të jetë
më i lumtur në një shtet me qeveri stabile dhe korrupsion të ulët.
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Tabela 2: Analiza e korrelacionit SPSS
Correlations
freedoom

-.079

.279

.701*

.004

.345

.002

.828

.406

.016

11

10

11

11

10

11

11

.816**

1

-.257

.995**

-.078

-.058

.322

.446

.000

.820

.865

.334

11

11

11

11

11

11

Pearson Correlation

.315 -.257

1

-.168

.350

-.011

.212

Sig. (2-tailed)

.345

.446

.602

.291

.972

.508

11

11

12

12

11

12

12

.826** .995**

-.168

1

-.099

-.064

.484

.771

.844

.111

Sig. (2-tailed)

Sig. (2-tailed)

.004

N

10

N
Pearson Correlation
Health

Sig. (2-tailed)

.002

.000

.602

11

11

12

12

11

12

12

-.079 -.078

.350

-.099

1

.362

.287

.273

.393

N
Pearson Correlation
Generosity Sig. (2-tailed)

.828

.820

.291

.771

10

11

11

11

11

11

11

Pearson Correlation

.279 -.058

-.011

-.064

.362

1

.454

Sig. (2-tailed)

.406

.865

.972

.844

.273

11

11

12

12

11

12

12

Pearson Correlation

.701*

.322

.212

.484

.287

.454

1

Sig. (2-tailed)

.016

.334

.508

.111

.393

.138

11

11

12

12

11

12

N

Corruption

N

Happiness

happiness

.826**

Pearson Correlation

Social

Corruption

.315

N

Gdp

Social Health Generosity

1 .816**

Pearson Correlation
Freedoom

gdp

N

.138

12

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variables Entered/Removeda
Model
1

Variables Entered
corruption,

social,

Generosity, freedoom,

Variables Removed
gdp,

Method
. Enter

healthb

a. Dependent Variable: happiness
b. All requested variables entered.
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Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square
.883a

1

.781

Estimate
.342

.39645

a. Predictors: (Constant), corruption, social, gdp, Generosity, freedoom,
health

Burimi: Vetëautori

Tabela 3: Analiza e regresionit SPSS
ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Residual
Total

df

Mean Square

F

1.677

6

.279

.472

3

.157

2.148

9

Sig.

1.778

.341b

a. Dependent Variable: happiness
b. Predictors: (Constant), corruption, social, gdp, Generosity, freedoom, health
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

98.958

132.341

freedoom

4.137

8.522

-38.553

social

Beta
.748

.509

1.332

.485

.661

22.454

-7.113

-1.717

.184

-.065

8.761

-.007

-.007

.995

health

3.931

2.343

6.544

1.678

.192

Generosity

2.537

6.274

.371

.404

.713

corruption

2.624

13.061

.320

.201

.854

Gdp
1

Std. Error
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a.

Dependent Variable: happiness

Correlations
happiness

Unstandardized
Predicted Value

Pearson Correlation
Happiness

1

Sig. (2-tailed)

.001

N
Pearson Correlation
Unstandardized Predicted Value

Sig. (2-tailed)

.883**

12

10

.883**

1

.001

N

10

10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Burimi: Vetëautori

Komenti: Siç e shohim edhe nga tabela, të dhënat janë grumbulluar dhe janë paraqitur përmes
SPSS. Indikatorët që janë hulumtuar dhe analizuar në raport me lumturinë janë faktori social,
shëndeti, niveli i korrupsionit, të hyrat për koke banori dhe bujaria.
Nga rezultatet shohim se të gjitha variablat kanë korrelacion apo lidhshmëri lineare absolute
pozitive me nivelin e lumturisë tek populli Kosovar. Kjo do të thotë që me rritjen e të gjitha
variablave të analizuara, do të rritet edhe variabla e lumturisë. Variablat që karakterizohen
me korrelacion të forte pozitiv me lumturinë janë faktori i lirisë për vendimarrje, socializimi
i qytetarëve kosovarë me të tjerët dhe jeta e shëndetshme e tyre.
Nëse analizojmë faktorin e GDP-së per capita në raport me variablat e tjera, do të shohim se
ky faktorë ka korrelacion negativ me faktorin social, korrupsionit dhe atë të bujarisë. Kurse,
GDP per capita ka korrelacon pozitiv me faktorin e lirisë për vendimarrje që do të thotë, sa
më i lirë financiarisht një individ është, aq më i pavarur do të jetë ai. Pastaj korrelacion pozitiv
të hyrat për kokë banori kanë edhe me faktorin e shëndetit. Kjo nënkupton se sa më shumë
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të hyra do të ketë një person, aq më e shëndetshme do të jetë jeta e tij. Kjo lidhet drejtpërdrejt
me mirëqenien apo standardin jetësor. Por, në raport me lumturinë, në bazë të statistikave,
GDP per capita qëndron në raport neutral me të. Pra, lumturia e qytatarëve Kosovar nuk varet
nga të hyrat qe ata i posedojnë.
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6

DISKUTIME DHE KONKLUZIONE

Në këtë punim është analizuar mirëqenia dhe lumturia e popullit kosovar duke u bazuar tek
disa faktorë siç janë: të hyrat për kokë banori, mbështetja sociale, pritshmëritë e një jete më
të shëndetshme, liria për vendimarrje, sjellja bujare dhe niveli i korrupsionit në vend si dhe
si ka ndryshuar ndikimi i këtyre indikatorëve në nivelin e lumturisë përgjatë viteve 20072018.
Studimi u bazua në të dhënat statike dhe të dhënat që janë marrë nga literaturat e autorëve të
ndryshëm, librat, botimet shkencore, artikujt shkencorë dhe prej publikimeve të ndryshme.
Të dhënat statistikore mbi nivelin e lumturisë janë siguruar edhe nga publikimet e “Raportit
Botërorë të Lumturisë”. Ky punim ka për qëllim analizimin e ndikimit të të hyrave për kokë
banori dhe të ardhurat personale tek lumturia e individëve si dhe tregon një pasqyrë të
gjendjes momentale të lumturisë ne Kosovë dhe se cilët janë indikatorët kryesorë që
kontribuojnë tek niveli i lumturisë së popullit Kosovar. Mbledhja e të dhënave për këtë punim
është realizuar përmes burimeve sekondare dhe ka kërkuar ekspertizë konceptuale dhe
empirike. Gjatë hulumtimit është vërejtur një mungesë e të dhënave të vitit të fundit për
shtetin e Kosovës, dhe kjo ka paraqitur një sfidë tek mbledhja e të dhënave. Të gjitha të
dhënat e grumbulluara janë analizuar përmes metodave statistikore siç janë regresioni dhe
korrelacioni, të cilat janë llogaritur përmes SPSS dhe janë paraqitur përmes tabelave dhe
grafikonëve.
Nga rezultatet e paraqitura në këtë hulumtim shohim se indikatori i lirisë së vendimarrjes
luan një rol të rëndësishëm tek niveli i lumturisë së poppulit Kosovar. Nga të dhënat shohim
se liria për vendimarrje ka ndryshuar shumë prej vitit 2007, ku përqindja e saj ka qenë shumë
e vogël, rreth 0.381. Kurse, vitin e kaluar, përkatësisht në vitin 2018 ky indikator ka shënuar
rritje prej 0.88. Kjo rritje lidhet drejtpërdrejt me rritjen e nivelit të lumturisë, ku në vitin 2007
u identifikua me përqindje rreth 5.10, kurse në vitin 2018 u identifkua me rritje në 6.39.
Nga rezultatet e paraqitura përmes grafikonit më lartë mund të dallojmë edhe që prej vitit
2014 qytetari Kosovar ka filluar të jetë më i lirë në aspektin e vendimarrjes, dhe ky faktor ka
shënuar rritje deri në vitin 2018 dhe drejtpërdrejt kjo rritje ka ndikuar edhe tek rritja e nivelit
të lumturisë së përgjithshme.
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Edhe tek indikatori i mbështetjes sociale, në grafik shohim se ka shënuar një rritje shumë të
vogël në përqindje përgjatë viteve. Edhe pse ky faktorë ka një rëndësi të veçantë tek niveli i
lumturisë, në Kosovë një faktorë i tillë nuk shënon ndonjë rëndësi të madhe tek përcaktimi i
lumturisë.
Përveç lirisë për zgjedhje dhe vendimarrje, edhe variabla e shëndetit shënon peshë të madhe
tek përcakimi i lumturisë. Nga grafiku shohim se me rritjen graduale të përmisimit të
shëndetit, rritje ka shënuar edhe niveli i lumturisë. Kjo nënkupton se sa më shëndetshëm të
jetojë një qytetar Kosovar, aq më i lumtur do të jetë ai.
Sa i përket faktorit të bujarisë ndaj njerëzve në raport me lumturinë shohim që nuk ka pasur
ndryshime të mëdha në Kosovë, pothuajse niveli i saj ka qenë konstant përgjatë 10 viteve,
megjithatë shohim që këto dy variabla kanë raport të drejtë, që do të thotë se bujaria do t’i
sjellë një individi kënaqësi më të madhe në jetë.
Githashtu nga ky hulumtim është vërtetuar se edhe qeveria me ligjet e rregullativat ndikon
direkt në cilësinë dhe mirëqenien e popullit dhe kjo pastaj në mënyrë indirekte edhe në
lumturinë e atij populli.

Lidhur me këtë është analizuar dhe shpjeguar edhe niveli i

korrupsionit në vend, i cili është variabël e fundit e shpjeguar në raport me lumturinë. Nga
analizat vërejmë që Kosova është ndeshur me nivel më të ulët të korrupsionit në vitin 2008,
e si pasojë kjo ka ndikuar tek rritja e përqindjes së lumturisë të popullit Kosovarë mirëpo
vitet e fundit niveli korrupsionit është rritur dukshëm dhe kjo ka ndikuar në ulje të mirëqenies
së popullit, uljes së lumturisë dhe jo vetëm por edhe me rritje të migracionit në shtetet tjera
të Evropës për një standard më të mirë të jetës.
Sa i perket indikatorit të GDP-së per capita në raport me variablat e tjera, do të shohim se ky
faktor ka korrelacion negativ me faktorin social, korrupsionit dhe atë të bujarisë. Kurse, GDP
per capita ka korrelacon pozitiv me faktorin e lirisë për vendimarrje që do të thotë, sa më i
lirë financiarisht një individ është, aq më i pavarur do të jetë ai. Pastaj korrelacion pozitiv te
hyrat per koke banori kane edhe me faktorin e shëndetit. Kjo nënkupton se sa më shumë të
hyra do të ketë një person, aq më e shëndetshme do të jetë jeta e tij. Kjo lidhet drejtpërdrejt
me mirëqenien apo standardin jetësor. Por, në raport me lumturinë, në bazë të statistikave,
GDP per capita qëndron në raport neutral me të. Pra, lumturia e qytatarëve Kosovar nuk varet
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totalisht nga të hyrat qe ata i posedojne por varet edhe nga politikat dhe rregullat
qeveritare,lirira e lëvizjes,bujaria dhe shëndeti i mirë i tyre.
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